ASRIHAN DESTANI

 Bir varmış bir yokmuş. Vakitli bir zamanda Volga Nehri’nin suladığı sert topraklarda kaç mevsim konaklamak için bilinmez, Uz Boyu’nun Uz erleri ve Uz hatunları İdil diyarını konak bilmişler. Bu topraklar engin dağlar arasında, boylu vadilerin içinde, derin ormanların olduğu bir diyarmış. Bol zamanları olan Uz Boyu’nun avı av, töresi töre, seferleri de sefer olurmuş. Civardaki diğer boylar tek yılda bir hasat ederken Uz boyları tek yılda üç hasat edermiş.

 Uz Boyu’nun her işi de bayram gibiymiş. Sayan bir yılda kırk şölen sayarmış. Bir çocuk doğunca kuşak töreni, bir gence isim verilince şan töreni, iki genç evlenince bağ şöleni, erler ava giderken de sığ töreni yaparlarmış. Uz Boyu’nun bir de bahar geleneği varmış. O günlerde kazanlar kaynar, sofralar kurulur, başka boyların beyleri, hatunları İdil diyarında baş tacı edilirlermiş. Uzlar bu bahar şölenine de toy günü derlermiş.

Uzların bu toy gününde çocuklar oyun oynamış, yemekler yenilmiş, çalgılar çalınmış, toy günü toy gecesini; toy gecesi toy gününü izlemiş. Toy bahara, bahar toya karışırken Ulu Hakan’ın oğlu ertesi günün sabahında bir günü eksik uyanmış. Ne toydaki ziyafeti ne toyda çalınan ezgileri ne de toyda söylenen tek bir sözü hatırlayabilmiş. Bir gün, üç gün, beş gün geçmiş ama Ulu Hakan’ın oğlu toy gününden bir an bile hatırlayamamış. Yedi diyarın yedi şifacısı, dokuz boyun dokuz bilgesi, kırk çayırın kırk şifalı otu Ulu Hakan’ın oğluna bir çare olamamış. Uz boyu bu derde bir çare düşünürken Dede Korkut çıkagelmiş. Ulu Hakan olanı biteni Dede Korkut’a anlatınca Dede Korkut hemen bilmiş:

-Bu Zaman Hırsızı’nın işidir çaresi de Zaman Perisi’ndedir. Varın gidin Alp Dağı’na, çözdürün bu işi Zaman Perisi’ne.

 Uz erleri Ulu Hakan’ın oğlunu Alp Dağı’na götüredursun, Ulu Hakan da Dede Korkut’la toy günü olanları konuşmuş. Dede Korkut’un anlattığına göre Zaman Hırsızı’na mahsusmuş boyların zamanını çalmak. Zaman Hırsızı işçiyi işinden, talebeyi dersinden, ihtiyarları da sohbetinden eder; onlara göğün bilinmeyen sırlarını, yerin kırk kat derinliklerini, denizlerin dibindeki esrarengiz yaratıkları, olağanüstü masalları anlatırmış. Anlattığı hikayeler boylara ilginç gelir, merakla ve dikkatle efsunlanmış gibi saatlerce onu dinlerlermiş. Zaman Hırsızı’nın sohbetini sevmeyen ne bir er, ne bir hatun, ne de bir çocuk bulunurmuş.

Zaman Hırsızı muzırlığından gelir, boy erlerinin ve boy hatunlarının, hatta çocukların bile zamanını çalıp günlerini ellerinden alır, işlerine, derslerine engel olurmuş. Zaman Hırsızı’ndan korunmak için Zaman perisi çağrılır, Zaman Perisi Zaman Hırsızı’nı bir vakit oyalarmış. Zaman Perisinin bilinmediği zamanlarda da boylar, Zaman Hırsızı’na kapılmamak için diyarlarına duvar örer, kaleler kurar hatta yer altına saklanırlarmış. Zaman Hırsızı’nın sohbeti ilk başta güzel işitilse de bir vakitten sonra zamanın kıymetini bilen insanlar Zaman Hırsızı’ndan kaçarmış.

 Uz erleri, Ulu Hakan’ın oğlunu Alp dağına götürmüş. Zaman Perisi Alp Dağı’nın zirvesinde Ulu Hakan’ın oğlunu görünce onun ataç bir oğul olduğunu anlamış ve ona sadece bir öğüt vermiş:

-Her ülküye bir vakit, her vakte bir vade, her vadeye bir söz ver; sözünden dönenin kalemini kır.

Öğüdü alan Ulu Hakan’ın oğlu bu öğüdü kırk gün düşünmüş ve Zaman Hırsızı ile yüzleşmeye karar vermiş. Ulu Hakan’ın oğlu Zaman Hırsızı’ndan vaktini geri almaya kırk gün vade biçmiş.

İdil diyarına dönen Ulu Hakan’ın oğlu Zaman Hırsızı’nın karşısına dikilmiş:

-Ey zamanın efendisi, sohbetin dillere destan amma başka bir maharetin de yok anlaşılan. Bunca ömründe kaç av avladın, kaç otağı onardın, kaç yoksulu doyurdun?

 Zaman Hırsızı Ulu Hakan’ın oğlunu hemen tanımış. Duyduklarına çok öfkelenmiş ama cesaretinden de içten içe korkmuş.

 -Bir Hakan’ın oğlu olmak kolay. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Bir maharetin olmasa da beyliğin erleri her işini görür. Cesaretin babandan onu anladık da, söyle bakalım Uz Boyu’nun ataç beyi, kaç alimden ilim aldın, kaç yiğidi karakucakta tuş ettin, kaç seferden sağ döndün?

 Ulu Hakan’ın oğlu ve Zaman Hırsızı’nın atışması günler sürmüş. İkisinin atışmasına ne alimler ne yiğitler ne de aksakallılar hakem olabilmiş. En sonunda Ulu Hakan’ın oğlu Zaman Hırsızı’na bir teklif sunmuş.

 -Madem sen de ben de marifetimizi yarıştırıyoruz, kırk günde kim at üstünde ok atmayı ve güreş tutmayı öğrenir, bu işin galibi o olur.

 Duyduklarına aklı ermeyen Zaman Hırsızı teklifi kabul etmiş. Böylece Ulu Hakan’ın oğlu kendisinin yenilmeyeceği, her durumda kazanacağı bir oyunu Zaman Hırsızı’na kabul ettirmiş. Zaman Hırsızı kırk günde at üstünde ok atmayı ve güreş tutmayı öğrenemezse kırk gününü Ulu Hakan’a çaldırmış, öğrenirse de kırk gün kimsenin zamanını çalmamış olacakmış.

Ulu Hakan’ın oğlu da Zaman Hırsızı da kırk günde at üstünde ok atmayı ve güreş tutmayı öğrenmiş. Zaman Hırsızı da Ulu Hakan’ın oğlunu yenme hırsıyla kırk gün boyunca kimsenin zamanını çalmaya vakit bulamamış. Zaman Hırsızı kırk günde neler yapabildiğini görünce ilk defa kendi vaktinin değerini anlamış. Başkasının vaktini çalmaktansa kendi vaktinin kıymetini çoğaltmaya karar vermiş.

 Zaman Hırsızı’nı uslandıran Ulu Hakan’ın oğluna Dede Korkut ismini şöyle vermiş. “Ömrün bir asır olsun, adın Asrıhan olsun, adını ben verdim, yaşını Allah versin.”

Jülide Ece ÇELİK

27 Aralık Lions Ortaokulu

5/D

Çankaya